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By Arnaud van Cutsem
Editorial
This is the first issue of  
Ezelsoor for some time. 
We apologise for having 
deprived you for so long 
of  news from the Leiden 
book studies front. This 
has not, of  course, been for 
want of  good intentions. 
But we all know what use 
good intentions are. In 
the last couple of  years 
a great deal of  energy 
has gone into setting up 
the new MA programme, 
Book and Digital Media 
Studies, and generally sur-
viving the transition from 
the Old Style doctoraal to 
the new BA/MA arrange-
ment. Thanks to the in-
flux of  a number of  new 
editors, recruited from the 
2005-2006 class of  MA 
students, the old Ezelsoor 
staff  has now been very 
much rejuvenated, as the 
inspiring new physical ap-
pearance may also convey. 
We hope that this is only 
the first of  many more 












































Until the fourth of  December the Leiden University Li-
brary exhibits several French editions and Dutch trans-
lations of  the famous Essais by Michel de Montaigne 
(1533-1592). This small exhibition in the Tielehal, en-
titled Montaigne, Een ridder van groot oordeel (A knight of  
great judgement), shows books and documents related to 
the famous French philosopher and essayist. Among the 
items on display are Dutch editions of  the Essais, a letter 
written by Montaigne to Madame Le Paulmier (probably 
from the year 1588) and a few books that inspired Mon-
taigne in some of  his Essais.
 The history of  the composition and edition of  the Es-
sais is very interesting from a book historical point of  
view. We will briefly recall this history, based on the in-
troduction written by Fortunat Strowski in the photo-
graphic reproduction of  the Exemplaire de Bordeaux.
 In 1571 Montaigne sold his position as advisor in the 
Bordeaux Parliament and retired to his castle of  Mon-
taigne. To dispel the solitude of  this new life style, he 
turned to writing essays, in which he applied what he 
called his “natural faculties” of  judgment and good sense 
to things he read in the classical authors or to a contem-
porary anecdote or story someone told him. These essays 
very much reflect, both in style of  writing and content, 
his changing moods and opinions.
 The Essais were first printed in 1580 by Millanges in 
Bordeaux, in two volumes. A second edition appeared in 
1582, by the same publisher, with corrections and addi-
tions about Montaigne’s voyages and other subjects re-
lated to his person. This second edition was reprinted 
in Paris, possibly in 1584, by Robert Estienne and Abel 
L’Angelier, and again in 1587 by Jean Richer. Fortunat 
Strowski mentions that the copies by Richer are not at 
all difficult to find, while no copies of  the Estienne/ 
L’Angelier edition of  1584 are known to him. As the 
essays from 1582 were thus reprinted, Montaigne re-
shaped them profoundly. His life had changed a great 
deal between 1580 and 1588. He had made a long jour-
ney through Germany, Switzerland and Italy; he had 
been mayor of  Bordeaux for four years; and he had seen 
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the arrival of  civil war, anarchy and political passions in 
France. Strowski writes that it was an epoch in which 
it was no longer only about strengthening one’s spirit 
against individual misfortunes, and learning in solitude 
how to live well and die well (apprendre dans la solitude à 
«bien mourir et à bien vivre»). At that time, Du Vair1  wrote 
to one of  his friends: “Reserve the project of  living in 
solitude and retiring to rest for the time that we will 
have, all together, brought the ship to port, or that, over-
won by the obstinate imprudence of  those who want to 
loose themselves, we will have saved ourselves on some 
table de naufrage.” 
 Montaigne also had withdrawn from solitude and rest. 
He had reflected on all his recent experiences, on the 
principles of  his politics and the rule and inspiration of  
his conscience as a citizen and Frenchman, and he added 
these reflections to his essays. These are the additions of  
1588, which initially formed a third volume of  the same 
proportions as the first two, but then gradually intruded 
into the first two volumes in the form of  more or less 
important additions. These additions disarticulate the 
chapters, interrupting the lines of  thought, and confuse 
two inspirations, two problems, and two men. The 1588 
edition is richer and more varied than those of  1580-82-
87, but also more obscure for the reader who hopes to 
find in them systematic thinking. It is, on the contrary, 
full of  clarity for the reader who can discern in it the dif-
ferent movements, the “volubility” of  a vivacious mind.
 After 1588 Montaigne did not cease to enrich and aug-
ment his essays. Living again in retirement due to his 
fragile health, he wrote some five to six hundred addi-
tions and corrections in the text and in the margins of  
his own unbound copy of  a 1588-edition printed by Abel 
L’Angelier in Paris. When he died in 1592, his work was 
done, except for the printing. It is this copy of  the Es-
sais that is known as the Exemplaire de Bordeaux, which is 
now kept in the Municipal Library of  bordeaux and that 
Strowski reproduced photographically in 1912. 
 Three years after Montaigne’s death, in 1595, Mlle 
de Gournay made a first transcription of  the Exemplaire 
de Bordeaux, which was printed by the publisher Michel 
Sonnius in Paris in the year 1595. Unfortunately this 




















































































































































r 1Guillaume Du Vair 
(1556-1621) was a highly 
influential French thinker 
and writer. He obtained 
his degree of  doctor in 
Canon law at the age of  
14. He became famous for 
his oration on the death 
of  Mary, Queen of  Scots. 
He would later on play an 
important role in French 
politics under Henri IV.
Michel de Montaigne
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although it is a very faithful and respectable one. A great 
disadvantage of  this edition though is that the reader 
cannot make a distinction between what is manuscript 
and what is printed in Montaigne’s copy. Another dis-
advantage is that it does not give an account of  all the 
corrections, deletions and additions. Montaigne would 
sometimes add a few words, then delete and replace them 
afterwards with more appropriate ones. This can be seen 
in his copy in the different sizes of  handwriting (due 
sometimes to the limited space left in the margins after 
having already added something else) and in the different 
colours of  ink, which point to different writing moments. 
Only the photographic reproduction can give the reader 
an overview of  the evolution of  the text.
 Montaigne’s copy was first given to a monastery. Later 
on it landed on the shelves of  the municipal library of  
Bordeaux, when the library received the holdings of  nu-
merous monastic libraries of  the region. The copy was 
much consulted during the seventeenth century by men 
of  letters from Bordeaux. The monks, who still had their 
library in the eighteenth century, concerned with the 
conservation of  this precious and often consulted copy 
that was probably donated to them in unbound leaves, 
thought it wise to have it bound, forgetting however to 
tell the binder to respect the outer margins of  the pages 
which were filled with annotations by the author. That is 
why fragments of  Montaigne’s additions have been cut 
off. Luckily they were reconstructed on the basis of  the 
edition of  Mlle de Gournay and 18th century editions 
of  the Essais in which some scholars from Bordeaux had 
copied Montaigne’s additions, taken directly from the 
Exemplaire de Bordeaux.
 Although Montaigne was very influential in France and 
Europe, not much research has been done on the recep-
tion of  his essays in the Low Countries. His relationship 
with the Low Countries was bilateral. On the one hand, 
Montaigne was inspired by the writings of  Erasmus and 
by his correspondence with Justus Lipsius. On the other 
hand we know that he was read in the intellectual circles 
of  Leiden and Amsterdam from the 1580’s onwards. Jan 
van Hout and Hendrik Laurensz. Spieghel made transla-
tions into Dutch; notes made by the Leiden scholar Bo-










































Different moments in the 
correction process
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survived; Montaigne was admired for his style of  writing 
by P.C. Hooft and Johan de Brune de Jonge; and he was 
often cited by prominent writers as Jacob Cats, Johan de 
Brune de Oude and Maria Heyns.
 The exhibition in the Tielehal is organized - in coop-
eration with the Scaliger Institute - as an illustration to 
the international conference Montaigne and the Low Coun-
tries / Montaigne et les Pays-Bas that was held in Leiden on 
the first and second of  September 2005 and was the first 
step towards an in depth study of  the relationship be-
tween Montaigne and the Low Countries. The exhibition 
is held in the University Library, Witte Singel 27, during 
opening hours. The accompanying catalogue (in Dutch), 
entitled Een Ridder van groot oordeel. Montaigne in Leiden, 





















































































































































In Leiden, on the corner of  the Rapenburg canal and the 
Groenhazengracht, is situated the Bibliotheca Thysiana. 
Although many people pass by it every day, few are aware 
of  its existence and the treasures it contains. The Biblio-
theca Thysiana is the only seventeenth-century library 
in the Netherlands that is still housed in the building 
where it was originally founded. After a major restora-
tion in 2001, students with a passion for books can now 
experience the amazing cultural heritage found within 
this library.
   The Bibliotheca Thysiana was founded in 1653. In his 
testament, drawn up just a few weeks before he died at 
the age of  31, the founder, Joannes Thysius, stipulated 
that a modern library building should be constructed af-
ter his death to hold his impressive private book collec-
tion. He reserved a subtantial amount of  money for the 
construction of  the library – in Dutch Classicist style 
– and for the acquisition of  new books. Himself  a former 
Leiden law student, he wanted his library to be used by 
scholars and students alike. When the keepers of  the li-
brary ran out of  money, however, the collection was no 
longer added to. The fact that the library was more or 
By Daphne Boeree
Bibliothecia Thysiana: 
A Seventeenth Century Library
Bibliotheca Thysiana, anno 1653
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less forgotten in the end proved to be its rescue, as it sur-
vived in its original state. However, this also meant that 
the Bibliotheca Thysiana was not used by students for 
many years.
Students
Nowadays, the library is awakened every now and then 
by visits of  groups of  students. Professor Paul Hoftijzer, 
curator of  the library, tells why the Bibliotheca Thysi-
ana is such a wonderful place for educational purposes: 
“There is no library in the Netherlands where it is so easy 
to teach all sorts of  aspects of  old and rare books. The 
Bibliotheca Thysiana has such a wonderful atmosphere.” 
Hoftijzer loves to share his passion for books with stu-
dents. Groups of  about twenty students can come to the 
library. During a visit, students learn about the collec-
tion’s history, how to handle old books, and how to ap-
preciate physical aspects such as typography, illustration, 
book binding and provenance. Hoftijzer: “Each book has 
its own story. These stories can only be related to stu-
dents when they can hold the books in their own hands.”
Research
There is also research being done in the Bibliotheca 
Thysiana. One of  Hoftijzer’s PhD students, Esther Mou-
rits, is writing a dissertation on Thysius and his library. 
Another project concerns the making of  an electronic 
database of  all the books in the Bibliotheca Thysiana. In 
the future this catalogue should provide short-title de-
scriptions as well as additional information, such as the 
binding of  the book, its history, illustrations etc. Ideally, 
this catalogue should be available via the Internet.
Dangers
There is no doubt that the Bibliotheca Thysiana is a very 
special building, and that the fact that it still houses all 
these valuable books is something to be proud of. How-
ever, the library does not function any longer as a place 
where books can be consulted on the spot. Every time 
someone wants to consult a work from the collection, it 
has to be applied for via the university library, upon which 
it is collected from the Bibliotheca Thysiana and brought 
to the Dousa Kamer, the Special Collections study room 
of  the university library.
   The Bibliotheca Thysiana is a very vulnerable building. 
Recently Published 
Books on Books
Alan Coates & Kristian 
Jensen, Cristina Dondi, 
Bettina Wagner and Hel-
en Dixon (eds.), A cata-
logue of  books printed in the 
fifteenth century now in the 
Bodleian Library, Oxford, 
6 vols. (Oxford, 2005).
Stephan Füssel, Gutenberg 
and the impact of  printing 
(Aldershot, 2005).
G. Powitz, Handschriften 
und frühe Drucke. Aus-




R. Southall, Printer’s type 
in the twentieth century. 
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M. van Egmond, Covens 
& Mortier. Productie, or-
ganisatie en ontwikkeling 
van een commercieel-kar-
tografisch uitgevershuis in 
Amsterdam (1685-1866) (’t 
Goy Houten, 2005) 
[Proefschrift Utrecht].
John Hinks & Catherine 
Armstrong (eds.), Printing 
places: Locations of  book 
production and distribution 












































A fire or water leakage would cause irrepairable damage. 
Even after the last restoration the library is still primar-
ily a seventeenth century building. Also, the possibility 
of  theft must be something that keeps the curator awake 
at night. Although Hoftijzer acknowledges that there is 
some doubt whether the most valuable books might not 
be better off  in the safe of  the university library than in 
the Bibliotheca Thysiana, he is convinced that separating 
the books from the Bibliotheca Thysiana will tear apart 
this cultural heritage. “The idea of  taking the collection 
out of  this library is unbearable. The seventeenth cen-
tury building and the books have such a strong historical 
connection.”
   This is good news for the students, who are very enthu-
siastic about the opportunities provided by the Bibliothe-
ca Thysiana. Annemieke Sterrenburg, who is a student 
of  the 2005-06 MA Book & Byte programme, says: “I 
found it very special to be instructed in such a beautiful 
building and I think it is a good thing that we do not only 
talk about books, but that we also get a chance to look at 
them and hold them.”
Preservation
The Bibliotheca Thysiana can also be vistited by small 
groups during a guided tour. The entrance fee is used for 
the preservation of  the collection. This is a good way of  
making people aware of  the importance of  the collection 
in the Bibliotheca Thysiana. Hopefully it will last at least 
another 350 years so that future generations can enjoy it 
as well.
   Guided tours can be booked via Drs. J. Damen, Univer-





















































































































































Interior of  the Bibliotheca Thysiana Bibliotheca Thysiana reading desk
Door Sophie van den Oord
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D. Passmann & H.J. Vien-
ken (eds.), The library and 
reading of  Jonathan Swift. 
A bio-bibliographical hand-
book, 5 vols. (Frankfurt 
a/M, 2003-2005).
M. Danzi, La biblioteca 
del cardinal Pietro Bembo 
(1545) (Genève, 2005).
M. van Vliet, Elie Luzac. 
Boekverkoper van de Verlich-
ting (Nijmegen, 2005).
Google Print  goes 
to Frankfurt
by Paul Mazurkiewicz
The Google gaggle 
stands around their ex-
quisitely white display at 
the Frankfurt Book Fair 
talking and hobnobbing 
with all the publishers and 
press that come calling.
 I walk by twice, con-
vincing myself  the third 
time that my personal in-
terest has as much merit 
as any publisher selling or 
press buying. 
 I target the dark-
skinned gentleman in the 
finely tailored black suit 
and interrupt his coffee 
break as nicely as possible 
in blue jeans, a ratty grey 
dinner jacket, a green tie 
and an untucked green 
dress shirt and Chuck 
Taylor’s.
 “Excuse me, do you 
mind if  I ask you a few 
questions?”
 “Sure-thing” he says 











































Leo Sikkers, 81 jaar, is in de Brabantse Langstraat een 
bekend gezicht. Van jongs af  aan werkte hij bij zijn va-
der in de drukkerij. Hij nam zelf  alles over en later deed 
hij de drukkerij en twee boekwinkels weer over aan zijn 
dochter. Nu schrijft hij boeken. Over het verleden en het 
heden, over zijn omgeving. Een bijzonder interview met 
een bijzondere man.
 Leo is tussen de boeken en papieren geboren. Zijn va-
der had een drukkerij en een boekhandel in Drunen. Hij 
had half  Brabant als klant. Vanaf  zijn twaalfde ging Leo 
altijd na school meteen helpen. “Ik had namelijk nooit 
huiswerk, daar had ik zo’n hekel aan!” Toch maakte hij tot 
en met de handelsschool alles netjes af. Om vervolgens in 
de boekhandel te mogen werken had hij twee diploma’s 
nodig: het vakdiploma voor de boekhandel en het vakdi-
ploma voor de cadeauboekhandel. 
Roodvonk
“Voor het vakdiploma voor de boekhandel ging ik op het 
laatste jaar dat ik ondergedoken zat, september 1944, 
toen was het niet meer zo gevaarlijk. Geen fabrieken 
meer in Duitsland waar je te werk kon worden gesteld. 
Ik stuurde het examengeld op en kreeg een brief  terug 
dat ik me in moest schrijven bij het Letterengilde van de 
Kultuurkamer, een NSB-instelling. Anders mocht ik niet 
deelnemen aan het examen. ‘Dan doe ik het niet’, zei ik, 
en ik schreef  een brief  terug dat ik het niet deed en het 
wel na de oorlog zou doen. Ik wist niet wanneer die voor-
bij zou zijn, maar ik wilde niet lid worden van de NSB. 
Een jaar later was de oorlog voorbij. Ik dacht, ‘ik heb alles 
nog wel zo’n beetje in mijn hoofd en doe gewoon mee’. 
Zeventig procent zakte altijd, anders waren ze bang dat 
er teveel boekhandelaren kwamen. Maar een week voor 
het examen kreeg ik roodvonk. Roodvonk betekende toen 
zes weken geïsoleerd in een kamertje. Ik kon weer niet op 
examen. Een paar maanden later kreeg ik een brief  van 
de commissie. Ze hadden mijn punten van de driejarige 
Door Sophie van den Oord
“Ik ben bij ons thuis onder 
de snijmachine geboren.”
Een interview met drukker, 
boekverkoper en auteur Leo Sikkers
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schriftelijke cursus beoordeeld, mijn houding in de oor-
log zeer gewaardeerd en rekening gehouden met de pech 
dat ik ziek was. Als gevolg zouden ze me het diploma 
voor de boekhandel opsturen. Ik was zo blij!”
   Het vakdiploma voor de cadeauboekhandel bleek een 
heel ander verhaal. Zonder geleerd te hebben of  de 
cursus te hebben gevolgd wilde Leo een keer de sfeer 
proeven, gewoon kijken of  hij het kon. Het hoofdvak 
bestond uit papierkennis, drukkerij en boeken: inkoop-, 
verkoop-, debiteuren-, crediteuren- en kasboek. Meneer 
Sterk was de examinator van dat hoofdvak. Hij had een 
cadeauboekhandel in Den Bosch en was een concurrent 
van boekhandel Sikkers. “Hij liet mij een papiersoort zien 
waarvan ik moest vertellen wat voor papier het was. Dat 
deed ik en het was goed volgens mij, maar hij zei: ‘Dan 
weet je dit zeker ook niet.’ En hij liet me een ander stuk 
papier zien. Hij verwarde mij, ik dacht dat ik niet het 
juiste antwoord had gegeven. Hierdoor raakte ik even 
mijn concentratie kwijt, maar ik wist ook van dit papier 
het juiste antwoord. Hij zei: ‘Wat een schande dat jij op 
examen durft te komen.’ En ik zakte, omdat hij me een 
drie gaf. Ik was zo boos toen. Ik heb de cursus niet gevol-
gd en het jaar erna deed ik weer examen bij een andere 
man en toen ben ik geslaagd. Ik was bij de beste tien van 
de zeventig mensen die examen deden!”
Drie klanten
In januari 1950 werden Leo en zijn broer Jan medefir-
manten in de drukkerij van hun vader. In juni 1950 over-
leed hun vader. Broer Jan was een echte vakman, maar 
geen handelsman. Leo nam de verkoop op zich. Maar Jan 
kon het drukwerk niet aan dat Leo allemaal verkocht. 
Leo ging minder werken voor de drukkerij en begon een 
boekhandel in Vlijmen. De verkoop van de drukkerij bleef  
hij doen op provisiebasis. Over zijn tijd als boekhandelaar 
in Vlijmen zegt hij: “Als je winkeltje wilt spelen, moet je 
bereid zijn om je er dag en nacht voor in te zetten, want 
dat is niet van negen tot zes werken. Daar komt veel meer 
bij kijken. En heb je daar geen zin in, dan moet je er niet 
aan beginnen.”
   Het winkeltje stelde nog niet zoveel voor in het begin: 
een stuk of  zeventig boekjes en schrijfwaren. Er kwamen 
slechts drie klanten op een voormiddag. Toen zich de mo-
gelijkheid voor deed om in 1965 de winkel in Drunen over 
 I think. I don’t think—I 
think—I qualify as either.
 “I’m a Masters student, 
but I will be writing an ar-
ticle about this.”
 His smile fades and 
turns into a slight frown.
 “Have you checked out 
our blog? I’m sure you can 
get all your questions an-
swered there.”
 Not for the first time 
today, I feel guilty for 
wasting someone’s pre-
cious time. I think he 
notices. He looks at his 
watch.
 “Well, okay, I’ve got 
five minutes, I’m just in-
between meetings.”
 The real bind comes; 
I don’t have any in-depth 
and deeply intelligent 
questions to ask. I start 
with what I know.
 “So I am guessing 
you are here to promote 
Google Print.”
 “That’s correct.”
 “There’s been some 
controversy with the 
lawsuit recently filed by 
the American Author’s 
Guild.”
 He thinks for a mo-
ment.
 “Yes.”
 “I’m wondering in your 
meeting with publishers 
has this been an issue that 
they have raised?”
 He smiles and enters 
into the pitch.
 “Not at all, from all the 
conversations I have had 
today, no one has men-
tioned it. Most come to 
talk to us about signing 























































































































































te nemen, deed hij dat. De winkel in Drunen was toen al 
drie maanden dicht. Leo heeft heel hard gewerkt om weer 
klanten terug te krijgen. Het viel hem op dat er een heel 
ander publiek kwam in de twee winkels. In Drunen zag 
je al tekenen van de opkomende industrie en daar speelde 
Leo op in. Bijvoorbeeld voor stencilapparaten had je een 
speciaal soort papier. Hij kocht dat papier dan groot in, 
waardoor hij korting kreeg. Die korting liet hij dan weer 
voor een deel doorvloeien naar de klant. Dit om nieuwe 
klanten te krijgen en dat werkte. 
   In 1967 nam Leo ook de drukkerij over. Die was niet 
meer in zijn beste staat toen Leo hem overnam. “Er was bij 
wijze van spreken nog anderhalve klant over.” De druk-
kerij drukte met name drukwerk voor bedrijven: postpa-
pier, folders, affiches en advertenties. Ook maandbladen 
en familiedrukwerk zoals geboortekaartjes kwamen van 
de pers. Die bestellingen van bedrijven werden gedrukt 
op een snelpers. Die pers drukte wel vijfhonderd vellen 
per uur. Er kon in groot formaat op gedrukt worden, 65 
bij 80 centimeter. Alles in een kleur. Met de (hand)degel 
drukten ze de geboortekaartjes en bidprentjes: het kleine 
familiedrukwerk. Verder stonden er ook nog twee andere 
drukpersen, Heidelbergers.
Rivalen
De drukkerij Sikkers had een groot afzetgebied: de 
hele Langstraat, Loon op zand, Tilburg, Hilvarenbeek, 
Diessen, Bladel, Eersel, Moergestel, Oisterwijk, 
Udenhout, Helvoirt, Vught, Den Bosch, Ammerzoden, 
Hedel en Heusden. Het gebied was zo groot dat Leo vier 
dagen moest uittrekken om alle klanten te bezoeken. 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ging hij naar 
de klanten toe. Vrijdag legden de werknemers de papier- 
en schrijfwaren klaar voor distributie. Het bestelde 
drukwerk drukte men op een later moment in de drukkerij. 
Op zaterdag werden alle bestellingen bezorgd.
   Maar drukkerij Sikkers was niet de enige drukkerij in 
de omgeving. Ze had concurrentie van twee drukkerijen 
in Waalwijk. Dat was niet zomaar gezonde concurrentie, 
maar het ging er hard aan toe. Je bestreed elkaars 
bedrijven. Leo geeft een voorbeeld. “De Grafische Bond 
bepaalde vroeger wat de minimumprijs was waar een 
drukkerij voor moest werken. Bijvoorbeeld voor een 
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Thielen uit Waalwijk had ook een drukkerij. Het was 
een groot bedrijf. Meneer Thielen zat in het bestuur van 
de Grafische Bond. Op een gegeven moment wilden de 
Gasfabriek in Kaatsheuvel en in Waalwijk voor een heel 
jaar drukwerk bestellen: facturen, brieven, enzovoorts. 
Mijn vader liet een prijsopgave doen bij de Bond onder 
het mom, ‘dan zit ik zeker goed’, in ieder geval niet te 
laag. Vervolgens kreeg Thielen de order. Hij zat dus lager 
met zijn prijs, terwijl dat eigenlijk niet kon, want dat is 
lager dan de Bond voorschreef. Maar Thielen zat zelf  in 
de Bond en het werd goedgepraat. Mijn vader stopte toen 
met de Bond.”
Violen
Tien jaar later, in 1976, gaf  Leo drie levensvatbare zaken 
over aan zijn dochter Toke en haar man Jan. Zij hebben 
van alles veranderd. Toke en Jan kochten bijvoorbeeld het 
pand van de winkel in Drunen. Twee jaar later bouwden 
ze een nieuw pand en verkochten ze het oude. Het nieuwe 
pand was veel groter, de drukkerij kwam erbij. Maar het 
nieuwe pand werd al snel te klein en toen werd er een 
nieuwe drukkerij op het industrieterrein in Drunen ge-
bouwd. Alle ruimte die de drukkerij eerst innam in de 
winkel, werd nu toegevoegd aan de winkel. De snelpers 
verdween en maakte plaats voor offsetdruk, een moder-
nere drukvorm. 
   Het bedrijf  groeide door maar hoe ging het met Leo? 
Hij had veel vrije tijd na zijn pensioen. Hij ging antiek 
restaureren. Dit heeft hij  jaren gedaan met heel veel 
plezier, maar de meubels werden te zwaar. Toen is hij 
violen gaan bouwen samen met twee anderen. En in 1996 
publiceerde hij zijn eerste boek: ‘Dès waor ok!’. “Ik zat een 
keer te praten met iemand van mijn leeftijd uit Drunen en 
daar had ik zo leuke gesprekken mee. Hij kende iedereen 
uit Drunen. Toen kregen we het over de kleine winkeltjes 
die er ooit waren en allemaal verdwenen zijn. We telden 
een klein stukje van de kerk tot de dijk en kwamen we op 
52. Toen we na gingen tellen, telden we er in de negentig. 
Ik heb vervolgens een hele lijst gemaakt voor Drunen 
en Elshout van winkeltjes die verdwenen zijn. Maar wat 
moest ik hiermee doen? Ik kreeg het idee om een boek 
te schrijven over mijn jeugd van 1920 tot 1940. In het 
gesprek met die man uit Drunen kwamen ook steeds her-




















































































































































r  I hear my name called 
and I turn around, but I 
don’t see anyone. When 
I turn back my Google 
guy has also turned away. 
I wait while he converses 
with an associate. 
 “I’m sorry a meeting I 
had that was rescheduled 
is just starting. Check out 
our blog. It should answer 
anymore questions you 
have.”
 “Thank you for your 
time.”He hands me a pro-
mo flyer.
 I hear my name called 
again. I turn once more 
and head towards where I 
think I heard the sound. 
Fast Facts
Google was founded by 
Larry Page and Sergey 
Brin in 1996 at Stanford 
University as a solution 
to the computer science 
problem of  the day: re-
trieving information from 
massive datasets. Google 
Inc. opened for business 
in 1998 and by 1999, the 
website came out of  beta. 
The name is a play on 
“googol”, a mathemati-
cal term that means one 
followed by one hun-
dred zeros. According to 
Google’s website, their 
mission is to organize the 
world’s information and 
make it universally acces-
sible and useful. Google 
served 380 million users 
per month as of  August 
2005 which is thirty eight 
followed by only seven 




ok’. Ik dacht: ‘Dát wordt de titel’. Dat geeft iets weer van 
herinnering.”
   Sindsdien kon Leo niet meer ophouden. Hij publiceerde 
in 2004 zijn dertiende boek, Gedane zaken. In al zijn boek-
en staat de mens centraal. Aan de hand van gesprekken 
en interviews komen uit alle hoeken huizen, hobby’s en 
verenigingen vandaan. 
   Tot slot de vraag wat Leo’s meest memorabele ervaring 
was. Voor hem was dat “een combinatie van enkele fac-
toren: het beginnen in Vlijmen, in vrij korte tijd daarna 
de winkel in Drunen overnemen en de drukkerij. Eerst 
alles afstoten en daarna alles in een hand. Toen kon ik 
me verder gaan ontplooien. Jan had dat zakengevoel niet, 
zijn drukwerk was goed, maar mensen, daar had hij niks 
mee. Op elk gebied kon ik nu uit de voeten. Terugkijk-
end, als ik opnieuw zou moeten beginnen, zou ik het niet 
anders willen doen. Natuurlijk wel details, maar de grote 










































This August, Ben Wang was the first to receive a Leiden 
MA in Book and Digital Media Studies. Unlike most oth-
er students in Leiden, Ben Wang had travelled from far. 
Having temporarily put a stop to his studies of  journal-
ism at Renmin University in China, Ben left Beijing to 
come to Leiden to participate in the new MA. The in-
terview I had with him in March is intended to provide 
some insight into the situation of  book studies in China 
and also to relate a Chinese student’s experience of  book 
studies in Leiden.
 First of  all, the approaches to book studies in both 
countries seem to be quite different. According to Ben, 
Chinese universities are focused most on traditional 
knowledge and principles of  book and publishing stud-
ies. There are many excellent studies on ancient Chinese 
books and publishing, but there is also much in-depth 
research on modern publishing. In Renmin University 
there are various departments for all sorts of  degrees 
related to books, but none specifically dedicated to book 
studies.
By Eleonora Scheltus
Book studies in China: 
an interview with MA student Ben Wang
Former MA student Ben Wang
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 For example, book history is taught in the department 
of  Chinese language and literature, while publishing 
courses are part of  the department of  mass communi-
cation. Another example is codicology. This discipline is 
practised rather differently than in Leiden. Chinese re-
searchers are on the whole more interested in the con-
tents of  the work rather than in aspects of  the book as 
physical object. The result is that expertise is declining 
and that few young scholars are interested in studying 
this subject. In Leiden on the other hand, Ben notes, the 
principle is to take all aspects of  the book into consid-
eration. Ben remarks: ‘many staff  are so enthusiastic as 
to take much time and energy to study manuscripts’ and 
that in Leiden there is ‘a good atmosphere to study book 
history.’ As far as modern publishing is concerned, Ben 
says that the employees of  Chinese publishing houses are 
expected to learn and train ‘on the job’, which is the rea-
son why there are so few separate teaching programmes 
in modern publishing.
 One institution dedicated to ‘the book’ is the Beijing 
Institute of  Graphic Communication, which has its own 
doctoral programme and various departments that are 
concerned with different aspects of  the book, such as 
the departments of  publishing communication, print-
ing technology and book design. Within each of  these 
departments research programmes are implemented; 
however, these are very much focused on the needs of  
the publishing industry, rather than steering their own 
course in book-related research.
 When asked about Book Studies in Leiden, Ben affirms 
that his experience so far has been very positive. He par-
ticularly appreciates the opportunities for discussion, 
something which is more difficult to achieve in Beijing 
due to the much larger groups. There also is plenty of  
opportunity for giving comments on the scope and or-
ganisation of  the programme. What has impressed him 
most is the thorough integration of  theoretical and prac-
tical aspects in the programme, and he appreciates the 
excursions and workshops very much. A downside was 
the workload in the first semester as it was a little out 
of  ‘balance’ with that of  the second. It was, and no doubt 
he voices here to opinion of  his fellow MA-students, too 
‘intensive’.
The Frankfurt Book Fair 
dates back to the early 
days of  print where book-
sellers would meet and 
exchange copies of  texts 
from across Europe. In the 
modern era it has become 
a critical marketing forum 
as well as a place for book 
publishers to meet and ex-
change rights to titles for 
foreign distribution. Each 
year the Leiden Univer-
sity Book & Byte Masters 
Students participate in a 
three-day excursion to 
visit the fair. 
Google Print lets us-
ers search books stored 
in Google’s system. The 
content comes from two 
sources: 
1. Google’s Publisher’s 
program asks publishers 
to signup, provide lists of  
books they wish included 
in the dataset and finally 
provide the books them-
selves either in print or 
PDF form. 
2. Google’s Library proj-
ect is the digital encoding 
of  the books of  five major 
libraries: Harvard Univer-
sity, Michigan State Uni-
versity, Stanford Univer-
sity, the New York Public 
Library and Oxford Uni-
versity so that users can 
search the content of  the 
books from the Internet. 
Google’s aim with these 
two ventures is to create 
a universal card catalog 
where a user can search 
inside the books in the 
catalog to see which best 
match the search crite-
ria. Once a user submits 






















































































































































 Now that Ben has finished his studies, he has moved 
back to China again, full of  the experiences he gathered 
as a student of  book studies in Leiden. Hopefully they 










































the relevant book returns 
to the user’s web browser 
with the option to buy the 
book, find out more about 
the book or its publisher, 
read reviews of  the book 
or search again.
On September 20th 2005, 
the American Author’s 
Guild filed suit against 
Google Inc. for copy-
right infringement. The 
Author’s Guild represents 
roughly 8000 members 
and argues that Google is 
a commercial enterprise 
that will unjustly profit 
from the encoding and 
searchability of  the works 
included in its Google 
Print project. Nick Taylor, 
president of  the Author’s 
Guild says “[Google], a 
private company...is profit-
ing from the access it pro-
vides and [is acting as] 
the arbiter of  [fair use], 
a legal concept it has no 
right to interpret.” 
Münster 2004 
Occasional Poetry
By the 2004 B&B class 
expressing their thanks for 
the hospitality received at 
Rothenberge
The invention of  the 
printing press
Still causes students lots 
of  stress.
-
The anabaptists ruled 
our city,
For the book it was a 






















































































































































Breakfast, lunch, and 
dinner,




Catch their victims by 
their looks.
-
The Exeter Book – full 
of  riddles,
Not just texts but also 
scribbles.
-
At special stores for 
children’s books,
Mees will have some 
further looks.
-
Printing spread from 
Germany
Across the Alps to Italy.
-
Within the London city 
walls,


















The teachers left around 
eleven.
-
Thank you for the lovely 
time
Thank God we reached 
the final rhyme.
In 1472 verscheen in het Italiaanse Verona de allereerste 
gedrukte militaire verhandeling. Dit was bovendien geen 
overgeleverde militaire tekst uit de Klassieke Oudheid, 
maar een in 1460 door een Italiaan (Robertus Valturius) 
geschreven werk. Tijdens de vrijwel voortdurende 
oorlogen tussen de vele staatjes in vijftiende-eeuwse Italië 
werd de krijgswetenschap geboren. Genoemde oorlogen 
in combinatie met de ontwikkeling van het vuurwapen, 
de (Italiaanse) Renaissance en niet te vergeten de vroege 
toepassing van de boekdrukkunst aldaar, bleken een 
goed recept. Tot veel gedrukte militaire boeken, zowel 
wetenschappelijke studies, handboeken, als abstracte 
syntheses, leidden vooral de eeuwenlange voortdurende 
wedloop tussen meer vuurkracht enerzijds en sterkere 
en meer uitgekiende vestingen anderzijds. Artillerie en 
vestingbouw werden echte wetenschappen. Hoezeer de 
variatie en omvang van vakliteratuur voor militairen in 
de loop der eeuwen toenam blijkt uit het gegeven dat 
tussen de twee grootste historische militaire bibliotheken 
van Nederland, die van het Legermuseum in Delft en de 
Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, voor 
wat betreft de boeken van vóór 1801, sprake is van slechts 
circa 25% overlap.
   Na mijn studie geschiedenis/boekwetenschap aan de 
Universiteit Leiden, kwam ik in 2000 in de functie van 
boekhistoricus op de bibliotheek van eerstgenoemde 
instelling terecht. In 2001 verscheen van mijn hand de 
tweedelige monografie/bibliografische catalogus Voor 
den dienst der Armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De 
Gebroeders van Cleef  te ’s-Gravenhage en te Amsterdam 1739-
1967, een uitgave van het Legermuseum in samenwerking 
met uitgeverij De Buitenkant in Amsterdam. Daarna kon 
ik mij, met een aantal projectmedewerkers, storten op een 
gedrukte catalogus van alle boeken van vóór 1801 (oude 
drukken).
   Onder leiding van het Legermuseum wordt inmiddels 
dus geruime tijd gewerkt aan het beschrijven en 
Door Louis Ph. Sloos
Prestigieuze catalogus van 
de oude drukken in het 
historische bezit van Defensie
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Door Louis Ph. Sloos
catalogiseren van in tweede instantie alle oude drukken 
binnen de gehele Defensieorganisatie, waaronder die van 
de KMA en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) 
in Den Helder, met het oog op een gezamenlijke gedrukte 
catalogus. De rijke collecties van het Legermuseum en 
de KMA bevatten tezamen al een kleine 10.000 werken 
vanaf  de zestiende eeuw tot 1801.
   Het gaat hier overigens lang niet uitsluitend om 
militaria. De verhouding tussen ‘zuiver’ militaire werken 
en andere (verwante) disciplines is ongeveer fifty fifty. 
Zo treffen we bij het Legermuseum de eerste 35-delige 
(folio)editie van de beroemde encyclopedie van Diderot 
en D’Alembert aan, en bij de KMA een wereldatlas van 
Blaeu met ingekleurde kaarten. Beide boeken bevatten 














































One year ago I started 
writing my bachelor the-
sis, a project that took 
more time than I thought 
it would. But it was a 
great experience. In my 
thesis, about the relation-
ship between words and 
images in Jonathan Safran 
Foer’s novel Extremely 
Loud and Incredibly Close, 
I tried to answer the fol-
lowing question: can a 
meaningful classification 
be made in the application 
of  word- and image-rela-
tionships in a novel? Foer 
made use of  these rela-
tionships in his novel. 
 Why did I want to 
write about this novel you 
could ask. Well, I think 
that people who have seen 
the book will understand 
it immediately, because it 
does not only consist of  
words, but also of  images 
made from photo’s, typo-
graphical elements, black 
and white compositions 
and so on. 
 While I was doing my 
research, Jonathan Safran 
Foer came to the Neth-
erlands to promote his 
book. I took my chance 
and by stalking Foer and 
his agent, I eventually was 
given the opportunity to 
interview the famous au-
thor.
 SC: Dear Mr. Foer, you 
talk a lot about the visual 
environment. Our cultures, Gegraveerde titelpagina van platenatlas, 1536.
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   Zelfs als het gaat om dit soort collecties moet je gezien 
de huidige  computertoepassingen door bibliotheken en 
musea, zoals online databases, verantwoording afleggen 
voor de keuze voor een gedrukte catalogus. Dit is gedaan 
omdat het gaat om historische collecties. Daarnaast speelt 
toch het soort collecties een rol. Daar kun je maar op één 
manier recht aan doen... Bovendien hoeft het een het an-
der niet uit te sluiten. De oude drukken worden uiteraard 
in eerste instantie ingevoerd in een database, waarvan de 
inhoud in een later stadium al dan niet direct via internet 
beschikbaar komt.
   De boeken worden uitgebreid beschreven. Naast analyt-
ische gegevens, zoals collatieformule en vingerafdruk, een 
volledige transcriptie van het titelblad, dus titel, verant-
woordelijkheidsvermelding en impressum. Uitgevers, 
drukkers en boekverkopers worden uiteraard gethesau-
reerd op basis van de geijkte beschikbare bronnen. De 
Short Title Catalogue Netherlands van de Koninklijke 
Bibliotheek is er daar een van. Het in 2004 verschenen 
Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers 
en boekverkopers in Vlaanderen onder redactie van Koen 





















































































































































languages and environments  
are getting more visually 
orientated every day. Is that 
one of  the reasons for you 
to use images? Do you think 
your readers can understand 
why a word is crossed out or 
what the image of  a door 
means? Do you think that 
more books will evolve into 
a kind of  visual reading?
JSF: I don’t think books 
have to evolve into visual 
books. I just think that 
what I want to express 
is done better in a form 
like this, than in any other 
form. And again there is a 
kind of  analogy to dance 
or theatre. Sometimes in 
theatre you have elaborate 
sets and the actors wear 
costumes. And sometimes 
in theatre somebody is 
getting on stage just 
wearing street clothing 
and speaking to the audi-
ence. Neither one is better 
than the other. The world 
doesn’t require that we 
have sets and costumes, 
but sometimes it is the 
best way to tell  a story. 
 The world is differ-
ent than it used to be. It’s 
more visual, people never 
had more access to images 
than they do now.
SC: Like with the internet?
JSF: Yes. If  a child turns 
on the computer it can 
find videos of  people hav-
ing sex or people being 
beheaded, or anything 
else, in a matter of  sec-
onds. They never could 
have done that before. 
People have access to 
all of  these things, and 
that influences the way 
in which people produce 












































Met dit interview begint een reeks artikelen over belangrijke 
bekende én minder bekende personen uit de wereld van het boek. 
In deze eerste aflevering spreekt Krista van den Bos, derdejaars 
Kunstgeschiedenis en vorig jaar bijvakstudent Boekwetenschap, 
met Diana Kok. Zij heeft meer dan vierentwintig jaar boeken 
verkocht in Oostvoorne.
 Diana Kok heeft in Oostvoorne een belangrijke rol 
gespeeld als boekverkoopster. Tot ongeveer vier jaar 
geleden runde ze de Boekhandel van Toledo aan de 
Stationsweg. Een kleine, rustige winkel waar je naar 
hartelust kon bladeren en snuffelen tussen de vele 
boekenkasten. Helaas wilde niemand de winkel overnemen 
toen ze er vier jaar geleden mee wilde stoppen.
 Kok heeft met haar boeken – van kinderboeken tot aan 
Nederlandse en buitenlandse literatuur – in Oostvoorne 
een hele generatie grootgebracht. Ze stimuleerde 
mensen in hun nieuwsgierigheid naar kennis door middel 
van boeken. Diana Kok is ook mijn ‘boekenmoeder’ 
geweest, en nu ik me verdiep in de kunstgeschiedenis 
Door Krista Bos
Boekenmoeke
Antwerpse Bibliofielen, is alsnog verwerkt. Dit leverde 
overigens ook aanvullingen op het adresboek op!
   De redactie van de gedrukte catalogus, bestaande uit 
Prof. Dr. K. van Berkel (RUG), Dr. B.P.M. Dongelmans 
(UL), Prof. Dr. P.G. Hoftijzer (UL), Dr. O. van Nimwe-
gen (UVA), en Drs. L. Ph. Sloos (LM, tevens projectle-
ider), ziet niet alleen toe op de beschrijvingen die daarin 
moeten, maar ook op de teksten. Naast inleidende ba-
sisteksten over onder meer de geschiedenis van de col-
lecties, en het krijgswezen en het gedrukte militaire boek 
in de periode 1455-1801, wordt een groot aantal essays 
over uiteenlopende relevante onderwerpen van gerenom-
meerde auteurs uit binnen- en buitenland opgenomen, 
zoals over Simon Stevin en de krijgswetenschap, en over 
topografische boeken.
   Hoewel verreweg de meeste boeken van zes instellin-
gen beschreven en in de database zijn verwerkt, is er nog 
veel, heel veel werk te doen voordat de catalogus van een 
bibliotheek op zich, verschijnen kan. Deze is gepland in 
2007.
art, whether it’s the kind 
of  songs they write or 
the kind of  films or books 
they make. I don’t think 
that it means in itself  that 
it is necessary that books 
get more visual. It may be 
that for some stories it’s 
appropriate and for oth-
ers it’s not. Or maybe that 
there is something that 
isn’t even a book as we 
normally think about it?
SC: Yes, because you also call 
books an art form. Why don’t 
you call it just literature?
JSF: No, I think it is just 
literature. But is litera-
ture just applying black 
words onto a white page? 
Or maybe there is another 
way to think about litera-
ture? Maybe literature is 
like creating an object, in 
exact by the same way 
that sculptors like Richard 
Serra or Joseph Cornell 
make physical objects. If  
I made only one book and 
put it in an art gallery, it 
would be considered dif-
ferently. Or if  I would 
have printed these pages 
on pieces of  slate or clay.
SC: It would be an artistic 
book.
JSF: Right. But because 
it is published, we want 
it to meet the standards 
of  literature. A book is a 
vehicle for the words. But 
it’s not just a vehicle, it is 
a real physical object. 
SC: There aren’t many adult 
books with images. The im-
ages in your book are illus-
trations to the story, but I 
think they also tell their own 
story. I think they are like 





















































































































































r en boekwetenschap is er reden temeer om eens met 
haar terug te blikken op haar lange werkzaamheid als 
boekverkoper. In haar mooie, historische woning in 
Brielle, waar het interview plaatsheeft, merk ik al snel dat 
achter de vele deuren kamers schuilgaan, waarvan alle 
wanden volstaan met boeken. Ik waan me direct weer in 
haar oude boekenwinkel.
Het begin
Diana Kok is iemand die, zoals dat heet, ‘in het vak 
gerold’ is. Na haar Mulo en Schoevers-opleiding was ze 
op zoek naar een kantoorbaan en kwam ze terecht, als 
bijbaan, bij haar schoonmoeder in de boekwinkel ‘Van 
Maerland’ in Brielle. Hier bleef  ze hangen. “Ik was altijd 
al in boeken geïnteresseerd. Ik heb een tijdje bij haar 
gewerkt, gewoon omdat ik het leuk vond om met al die 
boeken te werken. Eigenlijk is de belangstelling voor 
boeken toen alleen maar gegroeid. Toen de kinderen 
wat groter waren en naar school gingen, wilde ik zelf  
ook een baan. Dus ik dacht, laat ik eens kijken of  ik niet 
iets in de boeken kan doen. Want ik zou niets weten wat 
ik leuker vind dan boeken. Toen kwam boekhandel Van 
Toledo in Oostvoorne te koop, ik ben erheen gegaan en 
heb gevraagd of  ik hem kon kopen, nou dat kon. Dus op 
die manier sloeg ik twee vliegen in één klap, ik had de 
kinderen om de hoek op school, ze konden na schooltijd 
hierheen komen en ik had toch een baan, die ik ook nog 
heel leuk vond.”
 Op deze manier is Diana Kok de boekhandel in 
Oostvoorne begonnen in 1977. “Door met de dingen 
om te gaan waar je interesse naar uit gaat, groeit 
je belangstelling alleen maar, en dan kun je het dus 
vierentwintig jaar volhouden.” De eerste twee jaar heeft 
Kok wel als zwaar ervaren, ze moest zich nog inleven 
in de wereld van de boekverkoop. Ze moest zo eerst de 
onderneming opzetten, daarna kon ze zich toeleggen op 
de meer inhoudelijke kant van haar boekhandel. Door het 
samen met de klanten over boeken te hebben, groeide 
ook het assortiment van de winkel. “Dat was gedeeltelijk 
eigen inbreng, dus wat mij persoonlijk interesseerde, en 
gedeeltelijk de vraag van de klanten. Die kwamen naar je 
toe en zeiden dan: ‘Heb je dat nog niet gehoord? Dat boek 
heb ik gelezen en was heel goed.’ Die samenwerking met 
de klanten heb ik als heel prettig ervaren. Dat maakte 
for the subject of  the book. 
What do you think about 
this? 
 There is an example of  
this on page 166-167 of  
your book where we see a 
picture of  birds flying away, 
on the same page where Mr. 
Black starts to hear again, 
where he is freed of  his si-
lent environment.
JSF: I want the pictures 
to work on a couple of  
different levels. They can 
either illustrate some-
thing literally or they can 
be evocative in a symbolic 
manner. For instance, we 
know that they are just 
birds that fly by his win-
dow. Literally, it means 
that those are the birds 
that were being talked 
about in the story. But I 
don’t really think about it 
like that. I think about it 
in so many ways: one is to 
evoke what you were say-
ing, like a kind of  flight 
from silence or flight 
from deafness. They also 
reminded me of  images 
of  birds flying away from 
the WTC on 9/11. They 
remind me of  how Oskar 
talks about heavy boots. 
There is a kind of  play 
in the book between be-
ing mobile and immobile, 
and being a prisoner and 
being free. I wanted im-
ages, that remind you of  
other images, that remind 
you of  other things in the 
book, not just to illustrate 
something specifically in 
the book. I wanted the 
photographs to take on a 
kind of  meaning. I didn’t 
want them to refer just 
to the words. They are 
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het drama van de administratie dubbel en dwars goed. 
Dat was een hel hoor! Aan de administratie heb ik nooit 
kunnen wennen.”
Dorpsleven
Kok vindt dat een kleine, persoonlijke en traditionele 
boekhandel een verrijking is voor een dorp. In Oostvoorne 
merkte ze dat de winkel een ontmoetingsplaats vormde 
voor mensen die geïnteresseerd waren in de wereld om 
hen heen. “Een goede boekwinkel versterkt het culturele 
leven. Want de ene groep mensen denkt op een andere 
manier over een boek dan de andere groep. Het is erg 
interessant als deze twee groepen mensen elkaar in de 
boekwinkel ontmoeten.” Ook belangrijk vindt Kok de 
samenwerking van haar boekhandel met de basisscholen 
en de bibliotheek in het dorp. “Als je goed contact hebt met 
de bibliotheek en de scholen kun je daar heel veel mee. Als 
je je krachten bundelt, kun je veel bereiken. Zeker in een 
dorp werkt dat goed. Je kunt makkelijk zeggen tegen een 
ouder, voor wie de aankoop van een boek toch een hele 
uitgave is: ‘Kijk eerst even in de bieb, daar zijn andere 
titels van die schrijver, als je het dan iets vindt, kun je 
hem kopen.’ Het is natuurlijk van ongelofelijk groot 
belang dat kinderen veel lezen. Mede daarom vond ik 
het zo jammer dat niemand de winkel wilde overnemen, 
toen ik na vierentwintig jaar wilde stoppen. Er waren wel 
gegadigden, maar die haakten toch af. Het is natuurlijk 
geen vetpot een boekwinkel. Je kan er goed van leven, 
maar meer ook niet.”
Boekhandelketens
De komst van de Bruna boekhandel in Oostvoorne heeft 
volgens Kok geen invloed gehad op haar vertrek. “Het 
is niet te vergelijken met elkaar. De Bruna is meer voor 
kantoorartikelen en kaarten en verkoopt daarnaast een 
paar boeken. Mijn boekhandel was toch meer literair 
ingesteld, met veel kinderboeken. Voor mijn gevoel 
zijn de ketens een verschraling van het assortiment. De 
aangesloten boekhandels zijn eigenlijk verplicht om de 
bij de uitgever groot ingekochte boeken prominent naar 
voren te schuiven. Eigenlijk hebben ze overal hetzelfde, 
het moet toch enige omloopsnelheid hebben. Maar als je 
eens een leuke gedichtenbundel wilt lezen, moet je die 










































themselves a listening re-
sponse.
SC: Do you see your book as 
some kind of  internet, where 
you link from the pages to 
the pictures, to the graphic 
design of  the words, to the 
internet, to the things you 
do?
JSF: In a way, but every 
book is like that in a way. 
Every good book, is a kind 
of  net, where one part 
reminds you of  another 
part, and that reminds 
you of  something in your 
own life or of  somebody 
else’s life. A bad book is 
one that just gives itself  
to you and tells you a 
story. A good book asks 
you to participate in the 
creation of  the stories, 
which makes you create 
the links.




Annemarie van der Veen
Voor het eerst sinds 
decennia was het 
manuscript te zien, dat 
gemaakt was voor de 
hertog van Berry. De 
‘Belles Heures’ is samen 
met de ‘Très Riches 
Heures’ een hoogtepunt 
uit de geschiedenis van 
miniatuurschilderingen. 
De miniaturisten, de 
broers Paul, Herman 
en Johan van Limburg 
kwamen uit Nijmegen. 
En laat Nijmegen dit jaar 
2000 jaar bestaan. Reden 
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de kleine zelfstandige boekhandel is zeker niet ten dode 
opgeschreven. Die kan zich toch veel meer specialiseren. 
In zo’n boekhandel is toch altijd de hobby van de 
boekhandelaar te vinden. Mijn boekhandel was voor 
ongeveer 65 procent eigen inbreng, de andere 35 procent 
waren standaard boeken en de populaire werken. Zo had 
ik, naast de nieuwste literaire boeken, veel biografieën 
en gedichtenbundels, zelfs de slecht lopende, die bijna 
nergens te krijgen waren, dat zingt zich wel rond. Als 
je eenmaal een naam hebt opgebouwd komen de mensen 
vanzelf  wel. Na een poosje kwamen de mensen echt 
van heinde en verre, omdat ze wisten wat ik had. En de 
klantenkring die je opgebouwd hebt, leer je ook steeds 
beter kennen.”
Klantenkring
Haar kennis van de klantenkring was legendarisch in 
het dorp. Als je weer de boekhandel binnenstapte werd 
meteen je mening gevraagd over het boek dat je vorige 
keer aangeraden werd. Kok wist op den duur gewoon 
met wie ze te maken had, dat was een reden om mensen 
bijvoorbeeld een stapel boeken mee te geven naar huis, 
zonder borg of  iets dergelijks om op je gemak te kunnen 
kijken of  er iets tussen zat voor je. Dat boek kon je dan 
afrekenen en de rest terugbrengen. “Ja, dat kan in een 
dorp. Bij de Bruna zal je dat ook nooit tegenkomen, die 
heeft verplichtingen naar de keten toe. Ik had alleen 
verplichtingen naar mezelf. Het is gewoon een kwestie 
van wederzijds vertrouwen. Je kunt het niet bij iedereen 
doen, maar als je iemand gewoon het vertrouwen geeft, 
kun je dat ook terug verwachten. En het is in al die jaren 
bijna nooit fout gegaan!”
 Wat betreft de grote boekhandelaren in de steden, 
wijst Kok op het verschil in voorraad. Van een bepaalde 
titel hebben ze in een stad vaak een hele stapel liggen. 
Maar ze hebben ook een ruimer assortiment. Wat meer 
specifiek wijst Kok op het verschil in kwaliteit en daarmee 
ook in prijs. “Als ik naar de situatie in Oostvoorne kijk, 
kun je zeggen dat de mensen wisten dat als ze een mooi 
gebonden boek wilden hebben, daar wel een prijskaartje 
aan hing. Maar als ze een bepaalde titel graag wilden 
hebben, kochten ze het toch wel. Als je als boekhandel een 
goede naam hebt opgebouwd, weet je als klant toch waar 




















































































































































r voor een feestje met de 
‘Belles Heures’.
 De plaats van handeling 
voor de tentoonstelling 
was museum Het Valkhof, 
idyllisch gelegen naast de 
plaats waar vroeger de 
vesting Valkhof  stond. 
Behalve natuurschoon en 
wat ruïnes was er nog wat 
anders te zien. De rij. En 
dan vooral de mensen in 
de rij. Tien verschillende 
tinten grijs haar, acht 
soorten kapjes tegen de 
regen. 
 Door de enorme drukte 
was het niet mogelijk om 
de schatkamer, waar 17 
bladen tentoongesteld 
waren van de ‘Belles 
Heures’, meer dan 10 
minuten te bekijken. 
Dit leidde bij de grijze 
meerderheid in de rij tot 
een hoop gemopper. 
Paul, 
Herman en Jan
In de tentoonstelling 
waren niet alleen de 
bladen te zien van de 
‘Belles Heures’, maar 
ook een facsimile van de 
‘Très Riches Heures’, 
g e b r u i k s vo o r we r p e n 
uit de tijd van de 
gebroeders Van Limburg, 
archiefstukken waarin 
ze genoemd worden en 
andere manuscripten uit 
hun tijd. Allemaal uit 
1350-1450. 
 De broers werden 
alledrie geboren even voor 
1400 in Nijmegen. Hun 
opleiding tot schilder en 
miniaturist kregen ze ook 
in Nijmegen. Hun oom 
was Jan Maelwael (lett. 
‘Schildert mooi’), een 
redelijk bekend man in 
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boekhandels zijn veel boeken al snel in paperbackeditie te 
krijgen, Kok hield langer vast aan de gebonden versie, die 
elders misschien al uit het schap was.
Veranderingen
In de loop van de vierentwintig jaar dat Kok de boekhandel 
heeft geleid, heeft ze vele veranderingen opgemerkt. 
Inhoudelijk gezien is er in haar boekhandel een 
verdriedubbeling geweest van het aantal kinderboeken. 
Ook het wetenschappelijke boek, en dan vooral op het 
gebied van psychologie, heeft enorm aan populariteit 
gewonnen. “Soms, als klanten vroegen wat ik ervan vond, 
zei ik dat als ik eerlijk was, zij het boek beter niet konden 
kopen.” Een andere grote verandering is volgens Kok de 
bundeling van zowel boekhandels als uitgevers. “Deze 
trend maakt het voor de kleine zelfstandige moeilijk 
om het hoofd boven water te houden, daarom zijn er 
ook veel verdwenen in de loop der jaren of  opgegaan 
in een keten. Alleen de echt gespecialiseerde winkels 
blijven bestaan. Maar dat is net zoals de bakker en de 
slager, die langzaamaan verdwijnen omdat iedereen alle 
boodschappen bij de supermarkt haalt. Het is gewoon 
oneerlijke concurrentie.”
Het einde
In 2001 is Kok gestopt met de boekhandel. Daarvoor 
waren verschillende redenen. “Op persoonlijk gebied was 
het zo dat mijn man toen stopte met werken en de kin-
deren ver weg gingen wonen, dus kon ik ze niet meer 
zo makkelijk even bezoeken. In de boekhandel was het 
zo dat ik het gevoel kreeg, dat het tijd was om op te 
houden, want je wordt natuurlijk wel ouder, maar niet 
meer jonger. Ik had het gevoel dat ik de aansluiting kwijt 
was. De afstand tussen jonge volwassenen en mij werd 
steeds groter. Waar ik Jan Wolkers nog een schok van 
vernieuwing vond, zegt het jongeren van nu misschien 
niets meer. En als ik dan bijvoorbeeld Arnon Grunberg 
lees, weet ik wel wat hij bedoelt, ik begrijp het wel, maar 
het is niet meer helemaal mijn taalgebruik. Dan kun je 
dus twee dingen doen. Ik kan daar achter die toonbank 
blijven staan en brullen dat ik het toch beter weet. Of  ik 
kan weggaan en me nog eens ergens anders oriënteren, 
kijken wat er nog meer te koop is in de wereld.
 Ik heb er wel twee jaar over gedaan om tot dat volle 










































die tijd. Dankzij hun oom 
konden de drie broers naar 
Frankrijk om te leren en 
te werken. Ze vielen zo op 
door hun werken, dat ze 
bij het Bourgondische hof  
kwamen en later bij hertog 
Jean de Berry. Jean gaf  de 
opdracht aan de broers 
om twee belangrijke 
manuscripten te laten 
verluchten, de latere ‘Très 
Riches Heures’ en de 
‘Belles Heures’. In 1416 
overleden zowel Jean de 
Berry, als de drie broers, 
waarschijnlijk door een 
epidemie. De ‘Belles 
Heures’ was toen al 
voltooid, de ‘Très Riches 
Heures’ niet.
Tentoonstelling
Eenmaal in het museum 
viel de drukte toch wel 
mee. Grote ruimtes 
met heel veel objecten, 
iedereen waaierde uit en 
er was genoeg plaats om 
alles rustig te bekijken. 
Er waren, zoals gezegd, 
diverse manuscripten 
opengelegd, archief-
stukken te zien (in eentje 
wordt gezegd dat een 
schuld nog niet voldaan 
is. Foei!), maar ook 
diverse beelden van de 
Madonna met het kindje 
Jezus op haar arm en van 
Christus zelf. Een enorm 
crucifix met de lijdende 
Christus gaf  de zaal een 
naargeestig tintje, net 
als een altaarstuk met 
de huilende Maria’s. 
Een gouden monstrans 
met een botje van een 
heilige en een gouden 
kelk zorgden voor wat 
afwisseling. 
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mijn zin. Die wereld van boeken om je heen was heel fijn, 
je hoeft maar te denken: ‘wat zou dat zijn’ en je kan zo 
naar een boek grijpen.”
 Ze heeft besloten op haar eigen manier te stoppen en 
zo de wereld van boeken stukje bij beetje achter zich te 
laten. “Normaal mag je drie maanden uitverkoop houden, 
maar dat zag ik niet zitten, dan wordt je winkel zo’n af-
braakwinkel. Bovendien krijg je dan drie maanden geen 
aanvoer meer en heb je dus niet meer de nieuwste boeken. 
Dat zag ik ook niet zitten.” Een week voordat ze de win-
kel sloot heeft ze een afscheidsreceptie gegeven voor haar 
klantenkring. Ze heeft alle voor haarzelf  en haar familie 
interessante boeken eruit gehaald en meegenomen. De 
rest heeft ze in een week tijd voor een kwart van de prijs 
uitverkocht. Daarna heeft ze de zaak gesloten en is ze 
boeken weg gaan geven aan instellingen in de regio. Het 
kleine restant is met een opkoper meegegaan. Nadat ze 
haar boekhandel gesloten heeft, is Kok inderdaad gaan 
kijken wat er nog meer te koop is in de wereld. Ze is een 
studie Cultuurgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit 
gaan volgen en heeft haar Master-graad gehaald. “Ik ben 
een vreselijk leuke studie gaan volgen, iets wat ik altijd al 
wilde doen. Maar deze studie moest natuurlijk iets met 
cultuur en boeken te maken hebben. Het was een grote 























































































































































Of  the seven students in the inaugural 2004-2005 class 
of  the MA Book and Byte six have now graduated: Nata-
lie Kane (US, on the issue of  gender in popular science 
publishing), Lies Kromhout (Nl, on the Leidsch Dagblad 
as a source for book historical research), Tina Macht 
(Austria, on the life and work of  Cornelis Boutesteyn), 
Heine Scholtens (Nl, on the publication history of  Vladi-
mir Nabokov’s Lolita), Echo Wang (China, on book clubs 
in China), Ben Wang (China, on the changing econom-
ics of  magazine publishing in China). Keith Alexander 
(Scotland) is currently completing his thesis on an inter-
active database about book ownership in the early mod-
By Adriaan van der Weel
Personalia
Tien minuten
Ruim vijf  minuten voor de 
tijd die op het biljet stond, 
moest je je melden bij de 
schatkamer. Sommige 
bezoekers bleken geen 
klok te kunnen kijken en 
werden vriendelijk doch 
dringend teruggewezen. 
Als een kudde makke 
grijze schaapjes wachtte 
iedereen netjes de beurt 
af.
De tien minuten voor de 
17 bladen uit de ‘Belles 
Heures’ waren meer dan 
genoeg. De miniaturen 
zijn en blijven in een 
woord prachtig en zo 
gedetailleerd dat het 
bijna niet voor te stellen 
is. Wat een vakwerk! 
Een aantal taferelen 
zijn de verzoeking 
van een Christen, het 
martelaarschap van de 
heilige Ursula en een 
portret van Jean de Berry.
De oooooh’s en aaaaah’s 
waren niet van de lucht. 
Einde
Het einde van de 
tentoonstelling, met 
navolgers van de Van 
Limburg-broers, viel een 
beetje tegen. Een gevoel 
van ‘het is het net niet’ 
bleef  knagen. Dat gevoel 
werd versterkt door de 
museumwinkel. Mooie 
kaarten, mooie boeken, 
maar geen mooie posters. 
En de grijze hoofden 
gingen in de rij staan voor 
de kassa...
De tentoonstelling 
was meer dan de 
moeite waard, maar het 
gevoel bekroop me dat 
museum Het Valkhof  
het aantal bezoekers 
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By Adriaan van der Weel
ern period. Some students completed an old-style thesis, 
including Colinda van der Molen on Library catalogues 
in the Netherlands: Their function and development, and 
Loukie Eschauzier, Zorgen, ergernissen en vreugden. De 
dagelijkse praktijk in een negentiende-eeuwse Franse 
importboekhandel te Amsterdam.
 In September we welcomed the new class of  Book and 
Byte students, with Eleni Androulaki (Greece), Daphne 
Boeree (NL), Gert-Jan Boskamp (NL), Dayenne Bos-
veld (NL), Samantha Castano (NL), Arnaud van Cut-
sem (Belgium), Aihua Huo (China), Wendy van der Laan 
(NL), Paul Mazurkiewicz (Canada), Olivier Nyirubugara 
(Rwanda), Nienke van Oeveren (NL), Roosje Pertz (Bel-
gium), Annemieke Sterrenburg (NL), Annemarie van der 
Veen (NL), Marie-José Wijntjes (NL). All joined the an-
nual excursion to the Gutenberg Museum in Mainz, the 
book fair in Frankfurt, and Kloster Eberbach in October, 
as did this semester’s Socrates exchange student from 
Mainz, Eva Gressnich.
Placements
The publishing world remains the most popular area for 
placements, with Lindsay Bossong doing marketing and 
publicity with Prometheus/Bert Bakker; Nicolette van 
der Hoek editorial, at the T.M.C. Asser Press, The Hague) 
and Laura Smit (editorial, Atlas, Amsterdam). Hans Punt 
actually managed to fit in two placements, both at the KB, 
first working for Gerard van Tienen on the watermarks 
database, followed almost immediately by the production 
of  the Boekagenda—rejuvenated only to die once again. 
Also at the KB, Tina Macht is still working on the digital 
and paper publication of  the magnum opus  of  Jan Storm 
van Leeuwen, ‘De Nederlandse Boekband in de 18de 
eeuw’. Wilbert van der Sluijs assisted professor Mineke 
Schipper with the conversion of  her successful database 
of  international proverbs about women to an online pub-
lication in association with Amsterdam University Press. 
At Brill Echo Wang is doing a six-month placement with 
Brill’s China Project team, led by Dr Matthias Wahls.
Dissertations
Having successfully defended his book studies MA thesis 
at Leiden, Gerrit Verhoeven obtained a PhD scholarship 
at Antwerpen to work on Early Modern travel writing. 










































aardig onderschat had. 
Zo ging de pracht en 
praal verloren in een 
ietwat amateuristische 
ambiance. Want wie 
verzint er donkerblauwe 
wanden met goudkleurige 
letters in een verduisterde 
omgeving? Niet te lezen! 
Gelukkig maakten de 
manuscripten zelf  en de 
patat aan de overkant 
alles goed.
After dinner coffee in Mainz 
for the MA students
24
entitled Elie Luzac (1721-1796), boekverkoper van de Verli-
chting, which she wrote under the supervision of  Paul 
Hoftijzer.
In the Real World
Noortje van Lienen found a new job as a buyer of  art 
books with Nillson & Lamm, importer of  foreign books 
into the Netherlands. Sophie Wolthers has become Source 
Collection Manager of  Elsevier Bibliographic Databases, 
responsible for such products as Scopus, Embase, Com-
pendex, etc. Marjan Droog is working with Kluwer in 
Alphen aan den Rijn as an editorial assistant for Ruim-
telijke Ordening en Milieu. Brill at Leiden is becoming a 
major employer of  Leiden Book Studies graduates. Bo-
ris van Gool joined them as desk editor, moving on to 
become a publisher’s assistant. More recently Liesbeth 
Kanis, too, found a job there, moving from the Oosters 
Antiquarium to Brill’s sales department. 
 Garrelt Verhoeven made the move from the KB to the 
position of  rare books librarian at the University of  Am-
sterdam.
Staff
A cooperation agreement signed with the Koninklijke 
Bibliotheek, has given the department of  Book and 
Digital Media Studies two new colleagues: Marieke 
van Delft (who coordinates the Library course and has 
recently become the rare books librarian at the KB) and 
Patricia Alkhoven. From Digitaal Erfgoed Nederland we 
similarly welcomed Marcel Ras, who teaches the Digital 
Access to Cultural Heritage course jointly with Patricia. 
Peter Verhaar was re-appointed to the faculty to teach 
Databases and Web Programming, at about the same 
time making the move from IDC publishers (now in the 
process of  being taken over by Brill) to the University 
Library, where he will be responsible for implementing 
EAD. Adriaan van der Weel was appointed to the Tiele 
chair of  Dutch book history of  the nineteenth century 
to the present. In November Baorong Zheng joined the 
department from China for a two-year stint as a guest 
researcher. He will be researching differences between 
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